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In  conducting  this  research  I  have  come  across  countless  individuals  in  government, 










policy  agenda  toward  potential  government  action.  Building  on  Kingdon’s  framework,  this 
research  explores  how  human  rights  contribute  to  surfacing  the  problem  of  climate  change; 











politiska  agendan  och  det  politiskt  möjliga.  Den  bygger  på  banbrytande  forskning  av 
John Kingdon, vars publikation “Agendas, alternatives, and public policy” beskriver hur en fråga 
blir politiskt viktig och lyfts upp på den politiska agendan. Med utgångspunkt i  Kingdons ramverk, 
utforskar  avhandlingen  hur  mänskliga  rättigheter  bidrar  till  att  blottlägga  klimatfrågan  som 
problem; utveckla alternativa metoder för att angripa och hantera klimatfrågan; samt skapa ett 
politiskt klimat nödvändigt för att på ett ambitiöst sätt kunna angripa klimatfrågan. Studien visar 
att klimatförändringar undergräver  mänskliga  rättigheterna  men  att  arbete  med  mänskliga 
rättigheter  kan  vara  ett  effektivt  verktyg  för  att  stå  emot  och  hantera  effekterna 
av klimatförändringar.  Analysen  har  genomförts  med  hjälp  av  en  rad  olika  metoder  vilka 
inkluderar litteraturstudier,  författarens  egna  observationer  under klimatförhandlingar; 
intervjuer  med  ledande  tänkare  inom  klimatfrågan  och mänskliga  rättigheter;  samt  data 
insamlad  genom  fokusgrupper  bestående  av  yrkesverksamma  inom  klimat,  utveckling  och 












instinctively  knew when  I  needed  advice  and when  I  needed  a  deadline. He  trusted my  expertise  on 
climate  change  and  human  rights  and  supplemented  it  with  his  deep  knowledge  of  governance  and 
research methods. Whenever  I  struggled  and  felt  lost  he  restored  direction  and  confidence.  I will  be 
eternally grateful for his unrivaled people management and problem solving skills. 











Mark  and  I  worked  together  for  the  government  of  the Maldives  we  did  not  realize  that  a  random 
conversation one morning at  the  Foreign Ministry about  the  links between human  rights and  climate 
change would have such an influence on the next decade of our lives, nor have such an impact on the 
climate and rights communities. I would also like to thank Dr Tara Shine, and Wendi Bevins my partners 


















This analysis addresses the most global of  issues and  it  is therefore fitting that this research has been 
conducted  at  various  points  around  the  world  with  articles  written  in  Tallinn,  Brussels, Washington, 
Vancouver, New York, Zurich, and Vermont. In each of these locations friends and family have offered me 
their homes to conduct interviews, organize my thoughts and commit ideas to paper. I would like to offer 





a debt  for making my dense writing more accessible. She has served as my  local  supervisor providing 
practical advice on writing and time management and offering unlimited emotional support. More than 
anyone Carina understood that this research was both the pursuit of a professional qualification and a 
























believed  that  the  practice  of  human  rights,  particularly  related  to  the  procedural  rights  of  access  to 
information,  decision  making  and  justice,  would  enhance  climate  governance  and  thus  improve  the 
outcomes of the policy process in ways more aligned with the need of vulnerable communities.  




change and human rights. This  resulted  in  two United Nations Human Rights Council Resolutions,  the 
preparation  of  a  politically‐sanctioned  report  by  the  UN  High  Commissioner  for  Human  Rights,  the 
adoption of human rights language in an international climate agreement for the first time, and ultimately 
to the creation of a new independent expert on human rights and environment within the UN human 
rights  system. While working at  the World Bank  I was able  to design and  implement  the  first  training 
course on the social dimensions of climate change at a multi‐lateral development agency using human 
rights  as  a  lens  to  diagnose  vulnerability  and  shape  interventions  to  build  resilience.  At  the  World 
Resources Institute while serving as Director of International Climate Policy I was able to create a global 
dialogue designed with reframing equity and ambition in the United Nations climate negotiations using 

































































mainstream?  Social  Development  Working  Papers.    Paper  No.  123/February  2011.  The  World  Bank. 
Washington, DC. 
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landmark  publication  “Agendas,  alternatives,  and  public  policy”  described  how  separate  streams  of 
problems,  solutions,  and  politics  converge  to  move  an  issue  onto  the  public  policy  agenda  toward 
potential government action. Building on Kingdon’s framework, this research explores how human rights 













Part I. Expectations and Thesis: presents  the  thesis which guided  this  research and outlines  the 
initial expectations and assumptions that were explored in the empirical and analytical work. 
Part II. The Policy Setting: provides an analysis of the challenge of global climate change and the 

















decision‐making  agenda;  aid  the  development  of  policy  alternatives  for  reducing  greenhouse  gas 
emissions  and  strengthening  adaptive  capacity;  and  facilitate  the  opening  of  a  political  window  of 
opportunity for action and ambition on climate change.  
The basic theory is that agenda setting and alternative shaping is achieved in numerous ways including 
inter  alia  improved  analysis  of  climate  change  drivers,  impacts  and  thresholds;  enhanced  climate 
governance  through  strengthened  access  to  decision  making,  information  and  justice  for  frontline 
communities;  authoritative advocacy driven by  a powerful human‐centered narrative;  broadening  the 
terms of  the climate change dialogue by mobilizing new constituencies of demand outside  traditional 
environmental  non‐governmental  organizations  (NGOs);  and  instrumental  value  for  climate  and 




the  theory of change and  the  theory of  justice have combined  to shape a  “theory of climate  justice”, 
evident  in  the  empirical  work,  and  presented  in  this  capstone.  Discussing  the  interface  between 
environmental and social issues in his Papal Encyclical in 2015, Pope Francis wrote strategies for a solution 
(to global challenges) “demand an  integrated approach to combating poverty,  restoring dignity  to  the 
excluded, and at the same time protecting nature”.1 This integrated approach is at the heart of this thesis.   
The Policy Setting 
Part  II  of  the  capstone  presents  an  assessment  of  climate  science  and  of  the  international  policy 


































emissions  in  line  with  science.  Too much  political  capital  has  been wasted  disputing  responsibilities, 





been  absent  both  internationally  and  within  key  economies.  And  those  policies  that  have  been 
implemented have often failed to deliver. As a result an “emissions gap” remains between the greenhouse 
gas  emissions  pledges  currently  tabled  by  governments  and  the  reductions  needed  to  hold  global 
temperatures below 2°C above pre‐industrial levels.  

















policy  alternatives,  and political  opportunities  intersect. He  contends  that  public policymaking  can be 
considered to be a set of processes, including at least (1) the setting of the agenda, (2) the specification 








theory  of  change  because  he  is  adamant  that  justice must  be  concerned  with  the  shaping  of  policy 
alternatives and not just a theoretical exercise in imagining a perfect world. 
In his landmark work “Development as Freedom” Amartya Sen states that freedom is the primary end and 
the principal means of development.  This  research began with  a  similar  assumption, namely  that  the 
strengthened  human  rights  should  be  the  primary  end  of  climate  change  interventions  and  that 
strengthening human  rights,  particularly procedural  rights, was  the principal means  to  get  there.  The 
research has  largely validated this assumption as  it has revealed the procedural  rights are particularly 
important  for vulnerable populations both  in terms of providing them with access to decision‐making, 





This  is  a  journal  based  thesis with  a  total  of  six  articles  submitted  for  evaluation,  published  in  peer‐
reviewed publications, over a five year period. The articles submitted for evaluation comprise 143 pages 
of work and contain 545 citations. Five distinct focus groups convened between 2012 and 2014 featured 
151  participants,  providing  input  to  the  research  based  on  semi‐structured  interviews.  And  over  the 
course  of  the  past  eight  years  the  author  has  organized,  participated  in,  and  spoken  at  countless 
workshops and conferences on five continents.  
  18
This  analysis was  developed using  a mixed methods.  The  bulk  of  the  analysis  has  been qualitative  in 






of  policy  alternatives,  and  drive  greater  ambition  in  public  policy  to  address  the  socio‐ecological 
implications of  climate  change. Each article has been published  in  reputable and widely disseminated 
publication, and each has been subjected to extensive peer review. The articles are: 
 Article 1: Cameron, E  (2009) Small  Island Developing States at  the Forefront of Global Climate 
Change. In Starke, Linda ed. (2009) 2009 State of the World: Into A Warming World. Worldwatch 
Institute. Washington, DC. 











































into  the  system  as  a  result  of  historical  emissions  and  emissions  trends  Anticipated  over  the  coming 








action. A human‐centered narrative on  climate  change,  complementing  the  science and  the historical 
focus  on  biodiversity  and  ecosystems,  draws  upon morals,  ethics,  and  faith  and  therefore  appeals  to 
constituencies that have not previously been part of the environmental community providing the basis 
for  a  wider  vocabulary  of  arguments  on  climate  change;  the  foundations  for  stronger  and  deeper 

























 Third,  an  examination  of  the  nexus  between  human  rights  and  short‐lived  climate  pollutants 
















decision‐making  agenda;  aid  the  development  of  policy  alternatives  for  reducing  greenhouse  gas 
emissions  and  strengthening  adaptive  capacity;  and  facilitate  the  opening  of  a  political  window  of 
opportunity for action and ambition on climate change.  
The basic theory is that agenda setting and alternative shaping is achieved in numerous ways including 
inter  alia  improved  analysis  of  climate  change  drivers,  impacts  and  thresholds;  enhanced  climate 
governance  through  strengthened  access  to  decision  making,  information  and  justice  for  frontline 
communities;  authoritative advocacy driven by  a powerful human‐centered narrative;  broadening  the 
terms of  the climate change dialogue by mobilizing new constituencies of demand outside  traditional 
environmental  non‐governmental  organizations  (NGOs);  and  instrumental  value  for  climate  and 








a wide  variety of  thought  leaders working on  the nexus of  climate  change  and human  rights;  and by 
regularly convening focus groups comprised of practitioners from both the climate change and human 
rights regimes.  





















Conference  on  the Human  Environment  held  in  Stockholm  in  1972.  At  the  concluding  session  of  the 







In  2005,  a  petition  to  the  Inter‐American  Commission  on  Human  Rights  prepared  by  the  Center  for 
International Environmental Law (CIEL) and Earthjustice and submitted by the Inuit people of Alaska and 
Canada, sought to develop this discourse and draw a link to the growing threat of global climate change. 




the petition was rejected without prejudice  in November 2006  it  led  to an explosion of advocacy and 







assumption  that  climate‐related  impacts  would  progressively  prevent  the  fulfillment  of  a  range  of 
internationally recognized human rights was validated in the early stages of the research. The evidence of 






an  authoritative  account  of  socio‐ecological  harms  leading  to  the  undermining  of  human  rights.  The 
International  Food  Policy  Research  Institute  (IFPRI)  estimates  that  the  risk  of  hunger  resulting  from 
declining production due to climate change will increase by up to 20 percent by 2050. Temperature rises 
beyond 2°C are predicted  to  increase  the number of people at  risk  to poverty and hunger,  leaving an 














that urgent  and ambitious  action  to  reduce greenhouse gas  emissions  is  an  essential  pre‐requisite  to 
safeguarding human rights. The empirical work conducted for this research presents depth of analysis on 
the rights implicated by climate change and illustrations are provided in Parts II and V of this capstone. 
One  of  the  initial  expectations  was  that  the  research  would  reveal  that  climate  change  has  a 
disproportionate impact on the poor and marginalized and consequently the findings of this investigation 
could lead to new tools for these vulnerable groups to shape policy alternatives conducive to building 














them  in  inferior  social  positions,  limiting  their  access  to  income,  education,  public  voice,  and  survival 








































a  wider  audience,  and  ultimately  aid  the  elevation  of  climate  change  on  the  decision  agenda.  This 
recognized  three  key  strengths  present  in  a  climate  justice  framing  and  absent  from  traditional 
communications on climate change. First, the climate justice narrative draws upon morals, ethics, faith 
and the human dimensions of climate change. As a consequence it appeals to constituencies that have 











voice  and  participation  a  justice  narrative  breaks  down  these  barriers  to  entry  for  vulnerable  and 
marginalized  communities.  Third,  a  new narrative  helps  to  build  bonds between  the  environmental  / 
ecology movement and other civil society actors including faith‐based initiatives, social justice advocates, 
and  campaigners  for  political  and  civil  rights.  Together,  these  elements  provide  the  basis  for  a wider 
vocabulary of arguments on climate change; the foundations for stronger and deeper constituencies of 











experienced by populations,  the  territorial  state  is  not  responsible,  but  the  responsible  states escape 








that  these  characteristics  do  not  lend  themselves  to  a  human‐rights  based  approach  because  such  a 

















and  Respective  Capabilities”  (CBDRRC)  within  the  international  climate  negotiations,  consequently 









 Who  should  provide  financing  for  low  carbon  development?  Should  this  burden  rest  with 
industrialized countries and be considered a form of reparations for previous pollution or should 
finance be determined by the size of the national economy and national wealth? 
 Should  technology  transfer  to  catalyze  low  carbon  development  trump  the  need  to  protect 
intellectual property and research investments in private enterprises? 
The second concern deals with “intra‐state” equity. The essential arguments here are first that focusing 










The  fourth  strand  looks  at  gender  issues:  The  main  thrust  in  this  school  is  to  spotlight  the  specific 
vulnerability  of  women;  to  promote  women  as  agents  of  change  in  the  household,  workplace  and 






As  the  research  progressed  it  became  clear  that  climate  policy  responses  could  also  undermine  the 
realization  of  rights  if  poorly  designed  and  implemented.  Again,  the  evidence  base  for  this  became 
compelling through the systematic review of development interventions, assessments of climate policy 
impacts,  interviews with policy practitioners,  and discussion with marginalized  and  vulnerable  groups 
disproportionately  affected  by  climate  policy  responses.  For  example,  the  right  to  food  may  be 
undermined by changes in land use, on the one hand, and by increasing prices of food where biofuels 
derive from food products, on the other. The right to health may be infringed where aerial spraying of 
pesticides  of  the  biofuel  plantations  affects  neighboring  communities  and/or  surrounding  crops.  The 
application of pesticides without adequate safety measures may also compromise workers’ rights. The 

















The Greenhouse Gas Effect – the basic process  that drives global climate change –  is  relatively simple 
science. Indeed the author Nate Silver has written that the “science behind the greenhouse gas effect was 





is  absorbed, warming  the  surface  and  lower  atmosphere. GHGs prevent  radiation  from escaping  into 
space by absorbing and releasing infrared radiation throughout the atmosphere, which in turn warms the 
Earth’s surface and lower atmosphere. 14 
The  science  of  climate  change  can  be  traced  back  almost  two  hundred  years15.  Our  contemporary 
understanding of climate science is the result of a growing body of evidence, constructed by scholars and 
scientists across a broad spectrum of disciplines, and meticulously assessed by  the  Intergovernmental 
Panel  on  Climate  Change  (IPCC).  The  IPCC was  established  in  1988  under  the  auspices  of  the United 













strategies  developed  by  businesses  and  national  governments,  as  well  as  international  climate 
agreements16. 











mean  temperature has  already  increased 0.8°C above preindustrial  levels  and  climate models project 
global mean temperature rise in the range of 1.5°C to 4.5°C by the end of the century.22 For years the 
scientific consensus has stated that to avoid dangerous climate change, temperature rise must be limited 
























How can  the  IPCC be  so  sure about  these  changes  in  the  climate  system? The peer‐reviewed  science 
examines six potential causes for the observed warming: orbital variations, tectonic processes, internal 
variability, volcanic eruptions, solar variability and human contributions through emissions of greenhouse 
gases.  The  weight  of  evidence  suggests  that  the  five  potential  natural  causes  are  unlikely  to  have 
contributed more than a small fraction of the rapid warming over the past few decades.26 In 2014, the 
United States government published its “Third National Climate Assessment”, which concurred with the 




















journals  between  1st  January  1991  and  9th  November  2012.  The  articles  have  a  total  33,690  individual 
authors. Of these only 24  rejected the scientific consensus on anthropogenic global warming. As Powell 





















Energy Department  and  chief  scientist  of  BP  kicked off  the  latest  round of  arguments  from climate deniers  (available  from: 




































alters heat,  disease  vectors, weather, water,  and  the  chemical  composition of  soils  and ocean water. 
These  lead  to  impacts  on  biodiversity  and  ecosystem  services  including  both  marine  and  terrestrial 
systems. This in turn has multiple effects on the full spectrum of human systems including inter alia jobs, 
food, housing, mobility, poverty alleviation, human rights, health and lives. It is important to make a clear 
distinction between environmental  and  social  impacts  as one of  the  fundamental  propositions  in  this 
research  is  that  looking at climate  from a human perspective alters diagnosis of  thresholds, enhances 
ability  to  elevate  climate  on  the  political  decision  agenda,  and  revises  the  scope  and  types  of  policy 
alternatives that are developed by international policy makers. 







































In  the United  States,  climate‐related  events  including prolonged periods of  heat,  heavy precipitation, 
flood and droughts have become more intense and more frequent with many coastal and river‐side cities 
experiencing  more  flooding.  Moreover,  Insurance  rates  are  rising  in  some  vulnerable  locations,  and 
insurance  is  no  longer  available  in  others. Hotter  and  drier weather  and  earlier  snowmelt mean  that 
wildfires in the West start earlier in the spring, last later into the fall, and burn more acreage.42 
In Europe, the heatwave of 2003 provided a snapshot of the continent’s vulnerability to climate impacts. 
The  heatwave was  deemed  to  be  the  hottest  in  Europe  since  1500 with  temperatures  in  the United 
Kingdom  exceeding  100°F  for  the  first  time  since  record  keeping  began  in  the  1870s  and  parts  of 
Switzerland  reaching  record  highs of  106.7°F.  As many  as  50,000  people died of  heat  related  causes. 
Damage to crops was estimated at $12 billion, wildfires in Portugal caused $1.5 billion more in losses, and 
some of the glaciers of the Alps lost as much as 10% of their mass.43 





















twin pillars  of mitigation  (meaning GHG emissions  reductions)  and  adaptation  (focused on  enhancing 
capacity to absorb and rebound from climate impacts). In 2007, the United Nations Foundation provided 








equivalent  amount  or  concentration of  CO2  as  the  reference.  In  2010,  China was  the World’s  largest 



















49 Emissions  information  for  these data‐points came from the World Resources  Institute’s CAIT database, which  is accessible 
online at: http://cait.wri.org. CAIT compiles data that were originally collected by organizations including the International Energy 













where  the  finished  goods  or  services  are  consumed.  However,  consumption‐based  accounting  of 
emissions reveals  that  in   2004, 23% of global CO2 emissions were traded  internationally, primarily as 
exports  from  China  and  other  emerging markets  to  consumers  in  developed  countries.  22.5%  of  the 
emissions produced in China in 2004 were exported, on net, to consumers elsewhere.51  
Managing the unavoidable means enhancing adaptive capacity in the face of inevitable climate impacts. 
There  are  two main  approaches  to  enhancing  adaptive  capacity:  First  generation  adaptation  is  often 
referred to as “climate‐proofing” and typically refers to interventions in  infrastructure that attempt to 
minimize the consequences of exposure to climate change risks  (e.g.  flood defenses or seawalls). This 
approach may address  the  symptoms  rather  than  the  root  causes of  vulnerability.  Second generation 
adaptation is a more development‐oriented approach that tackles the underlying drivers of vulnerability, 





















Avoiding  the  unmanageable  and  managing  the  unavoidable  has  been  the  essential  task  of  the 
international climate policy regime for more than two decades. At the heart of this regime stands the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  
Remarkably,  the UNFCCC was negotiated and came  into  force over a  three year period, which  seems 
extremely short with hindsight and the more recent experience of tortuous and drawn‐out negotiations. 




contentious  today.  The  relative  commitments  of  developed  and  developing  countries;  the  nature  of 
targets and timetables, and the scale of financial assistance and technology sharing were all paramount 







Article  2  of  the  Convention  outlines  the  overarching  objections  of  the  UNFCCC  stating  “the  ultimate 
objective of this Convention and any related legal  instruments that the Conference of the Parties may 
adopt  is  to  achieve,  in  accordance  with  the  relevant  provisions  of  the  Convention,  stabilization  of 
greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic 
interference with  the climate system”.55 Every subsequent Protocol, action plan, platform and call  for 
action  issued  under  the  auspices  of  the  UNFCCC  can  trace  its  origins  back  to  this  document  and  its 
fundamental  task back  to  the need  to  avoid dangerous  climate  change.  In a  sense, every year  is  also 
haunted by the failure of the UNFCCC to deliver on this initial promise despite two decades of work.  
The Kyoto Protocol was adopted  in Kyoto,  Japan, on 11 December 1997 and entered  into force on 16 
February 2005. The Protocol was designed to build on the UNFCCC by strengthening the commitments of 
industrialized countries, or so‐called “annex one parties” by developing policies and measures leading to 
























































period.  In  recent meetings  in Warsaw  and  Lima,  196  countries  have  re‐confirmed  their  longstanding 
commitment to hold the increase in global average temperature below 2°C above preindustrial levels and 
have  expressed  their  determination  to  capture  this  commitment  in  a  comprehensive  global  climate 





















the  G20  and  Major  Economies  Forum67;  supplemented  by  climate‐related  measures  under  other 
international multilateral agreements; and spurred on by periodic high level gatherings convened by the 








settings. A  report produced by  the Global  Legislators Organisation  (GLOBE)  reveals  significant  climate 
action in 33 countries, including many developing countries. It includes 17 of the top 20 emitters of GHGs 




In  the  United  States,  The  Obama  Administration’s  Climate  Action  Plan  directs  the  Environmental 
Protection Agency (EPA) to develop carbon‐pollution standards for both new and existing power plants. 
The proposed rules require new plants to be 40% cleaner than the coal plants  in operation today and 
would  cap  greenhouse  gas  emissions  at  about  50%  the  current  limit.  The  plan,  which  commits  US 
emissions reductions of 17% compared to 2005 carbon levels by 2020, provides financial and regulatory 





China’s  national  climate  change  program  was  adopted  by  the  National  Development  and  Reform 
Commission in June 2007. Key features included work on energy intensity and renewable energy.72 China 






























about  climate  ambition?  In  the  climate  negotiations,  “ambition”  refers  to  countries’  collective  will—
through  both  domestic  action  and  international  initiatives—to  cut  global  greenhouse  gas  emissions 
commensurate with the scale of the climate challenge and at a level consistent with avoiding dangerous 
climate change. Collective ambition is deemed to be lacking when the aggregate policies and actions of 
all  countries  are  deemed  insufficient  to  meet  the  2°C  goal.  Countries  are  also  judged  on  their  own 
individual ambition levels both in terms of scope of commitments and also on whether they are effectively 
implementing climate policies. Beyond emissions reductions, ambition is also used to determine adequacy 













































The  twin  principles  of  equity  and  CBDRRC  can  trace  their  origins  to  Principle  23  of  the  Stockholm 









developing  countries  in  their  endeavors  to  reduce  their  own  emissions  as  well  as  adapt  to  climate 
change.86  
It  has  been  suggested  that  grounds  for  differentiation  between  developed  and  developing  countries 
should  include  historical  responsibility,  different  levels  of  economic  development  and  capacities,  and 










differentiation  should  take  prominence.  As  a  result  the  nature  and  extent  of  differentiation  between 
countries remains “a central point of contestation” in the climate change negotiations.87 
Developed  countries have questioned differentiation  for mitigation  targets.  They argue  that  all major 





new  agreement with  a  “firewall”  between  developing  and  developed  countries  such  that  all  specific 
obligations to cut emissions are assigned to developed countries.  He said “[o]f course we understand that 
the  content  of  mitigation  commitments  are  at  this  time  appropriately  differentiated  –  developed 











































Rather  than promoting  a  race  to  the  top  and  the  type  of  bold  collective  action  needed  to  safeguard 
development,  the  current  approach  to  equity  has  become  a  tug‐of‐war  between  countries  that  are 
reluctant to do more without assurances that others will also act. Low ambition is not conditioned by the 






















principally  by  the  work  of  Amartya  Sen  and  John  Rawls.  These  theories  are  brought  together  into  a 























time  for  constructive  and  creative  dialogue,  is  problematic  and  often  undermines  efforts  to  achieve 







A  second  important  aspect  states  that  “governance  involves  creating  capable  political  actors  who 
understand how political institutions work and are able to deal effectively with them”. 97 At any one time 
there are as many as fifty different issue areas under negotiation within the UNFCCC ranging from the 
very  technical  aspects of emissions  reductions  to  the politically  contentious  issues of  climate  finance. 
Successful change agents need a firm grasp of these issues. However, just as importantly, change agents 





is  closely  related  with  theories  from  new  institutionalism  focused  on  socialization  which  state  that 
“interests  and  preferences  are  shaped  by  institutional  arrangements  and maintained  by  institutional 
processes of  socialization and co‐optation”.98 On occasion  there  seems to be an  invisible hand, which 
determines boundaries and parameters, which in turn constraints the amount of innovation that seeps 
into the system. This reinforces old ways of working and prevents reform of concepts that have become 
outdated and even counter‐productive. A  subset of new  institutionalism has emerged  in  recent years 
called  “constructivist  institutionalism”,  which  stresses  the  importance  of  ideas  and  discourse  in 













are  led  in  turn  by  “experts”.101  Kennedy  argues  that  the  difficulty  in  driving  change  is  the  lack  of 



















result  the  published  outputs  associated  with  this  research  have  progressively  translated  the  nexus 
between climate change and human rights into tailored vocabularies, aimed at specific target audiences, 








As  James A Thurber argues  in his  foreword  to  the Second Edition of Agenda’s,  Alternative and Public 
Policies, before Kingdon first published his seminal work in 1984, “political scientists did not pay much 













































































become  a  new  addition  to  the  vocabulary  of  arguments  on  climate  change  that  had  previously  been 
dominated by eco‐centric approaches.  
Apart from the set of subjects or problems that are on the agenda, Kingdon writes about the importance 





lying around”.114 Kingdon claims  that  the substance of  the  ideas,  as well  as  the political power of  the 
source  of  the  ideas,  are  important  for  moving  some  subjects  and  alternatives  into  positions  of 
prominence.115  He  outlines  a  number  of  characteristics  that  increase  the  odds  of  a  policy  alternative 
becoming the policy of choice for decision makers: 
 Technical feasibility: to be seriously considered policymakers believe that a proposal will work if 
























are people  in or out of  government,  in elected or  appointed positions,  in  interest  groups or  research 
organizations who are willing to invest the resources, time, energy, reputation, and sometimes money, in 


















The historian  Fritz  Stern has  stated  that  the  First World War was  “the  first  calamity of  the  twentieth 
century, the calamity from which all other calamities sprang”.122 The weight of science suggests that many 
of  the  potential  calamities  of  the  21st  century  including  inter  alia  food  insecurity,  biodiversity  and 
ecosystems loss, conflict and state fragility, health pandemics, chronic water insecurity, and involuntary 
displacement, will  spring  from climate  change. As  a  result  climate  change  is more  than a  scientific or 
environmental issue, it is first and foremost a human issue with considerable implications on human rights 















diagnosis  of  injustice".123  As  Part  II  of  this  capstone  illustrates,  climate  change  is  a  familiar  global 
phenomenon, rooted in more than a century of scientific understanding and more than two decades of 
collective  global  political  action.  Although  some  climate  impacts  are  now  inevitable,  the  worst 
consequences of climate change ‐ particularly those that  lie beyond the 2°C threshold – are eminently 























that  are  actually  on  offer,  and  not  just  keep  us  engrossed  in  an  imagined  and  implausible  world  of 
unbeatable magnificence".126 This view has inspired this research allowing a framework to critically assess 













strengthened  human  rights  should  be  the  primary  end  of  climate  change  interventions  and  that 
strengthening human  rights,  particularly procedural  rights, was  the principal means  to  get  there.  The 









most of  the past decade. As a  consequence,  the capacity  for creative agency  to  significantly alter  the 
emerging institutional settlement is limited.  
Sen  contends  that  development  consists  of  the  removal  of  various  types  of  “unfreedoms”  that  leave 
people  with  little  choice  and  opportunity  of  exercising  their  reasoned  agency.  The  removal  of  such 




































The  theory of  climate  justice  that emerges has  two reinforcing pillars  that can build on each other  to 
maximize impact overtime.   
The first pillar concentrates on urgent and ambitious mitigation of greenhouse gas emissions consistent 





into  the  system  as  a  result  of  historical  emissions  and  emissions  trends  Anticipated  over  the  coming 
















Using  human  rights  to  improve  analysis  of  drivers,  impacts  and  thresholds  is  one  tangible  way  to 














opportunities  to  vulnerable  communities  to  both  set  the  agenda  and  shape  alternatives.  Improving 
governance may also help to address what Darrow and Amparo describe as asymmetries of power and 
the elite capture134 and contribute  to breaking down what  ICHRP have described as “disciplinary path 




change  on  particular  communities.136  Appealing  to  the  court  of  public  opinion  with  a  narrative  that 
resonates with them – a broader vocabulary of arguments  to borrow Kennedy’s phrase – can help  to 
create and mobilize new constituencies of demand in support of climate action.  






























Finally,  there  was  an  intent  to  explain  the  complex  dynamics  –  scientific,  socio‐ecological,  political, 




































significant  gaps  remain  in  understanding  the  full  extent  of  the  instrumental  value  of  a  rights‐based 
approach.  
The research philosophy underpinning this work has been heavily influenced by relativism. This school 
maintains  that  the  world  is  experienced  personally  through  our  own  actions,  perceptions  and  direct 
involvement and that our behavior is significantly influenced by our own points of departure and values. 

















stake  in  the  outcomes  of  the  research  in  that  performance  as  a  policy  practitioner  improved  as  the 
research  harvested  new  and  actionable  insights.  The  relativist  philosophy  further  appealed  as  this 
research is a hybrid between factual / objective issues and preferences / subjective issues. The study of 
climate  change  is  a  scientific  endeavor,  heavily  dependent  on  physics,  chemistry  and  other  natural 
sciences. However, the responses to climate change are heavily subjective and dependent on preferences 
including personal or national predilections (i.e. for market‐based mechanisms over command and control 
ones);  is  subject  to  prioritization  (for  example  prioritizing  short‐term  profit  over  long‐term  security); 
political calculations (i.e. whether voters or shareholders are likely to look on climate action favorably or 
unfavorably) and so on. As a consequence  it  is  important  for the researcher – particularly one who  is 
seeking  to  learn  about  transformational  political  strategies  –  to  be  able  to  look  at  both  facts  and 
preferences and understand both.   
II. Research characteristics and methods  
The  six  articles  submitted  for  evaluation  comprise  143  pages  of work  and  contain  545  citations.  The 
bibliography for this capstone alone runs to 9 pages. Five distinct focus groups convened between 2012 
and 2014 featured 151 participants, providing input to the research based on semi‐structured interviews. 
And over  the  course of  the past eight  years  the author has organized, participated  in,  and  spoken at 
countless workshops and conferences on five continents. A mixed methods approach was used to conduct 
this research with much of the work leaning towards qualitative rather than quantitative methods.  







Three  basic  techniques  of  primary  data  collection  were  used,  namely  observation,  participation  and 







experiences  of  participants.  140  The  author  was  provided  with  privileged  access  to  the  process  and 
participants  as well  as  the  ideas  that were  shaping  the  emerging nexus between  climate  change  and 
human rights. Through this participation, the author has personally crafted a number of the political texts 
that  have  shaped  the  agenda  on  climate  and  human  rights  and  subsequently  has  written  policy 
alternatives that have been adopted by governments and are now being implemented.  
Primary data sources 
 Interrogation:  the  first  method,  consistently  used  was  semi‐structured  interviews  conducted 
bilaterally  in  face‐to‐face  form and over  telephone;  and multilaterally  through  focus groups.  The 
semi‐structured method was used  in order to allow for both standardized questions (to ensure a 
degree of consistency) and open type questions to provide the freedom and flexibility to interviewees 












 Participation:  Data  has  been  derived  from  the  author’s  own  active  participation  in  the 
international climate regime. The author has negotiated and drafted text for UN Resolutions and 
Decisions adopted by both the UN Human Rights Council and the UNFCCC.  
One  of  the  key  challenges  in  collecting  primary  data  for  this  research  was  ensuring  an  adequate 
representative sampling when conducting interviews and organizing focus groups. In both cases the work 
began  by  identifying  the  target  population,  specifically  the  universe  of  delegates  participating  in  the 
annual Conference of the Parties to the UNFCCC and the annual Human Rights Council Session, which 
takes place in Geneva. From here a sampling frame was identified, consisting of at least one representative 
from the 198 Parties  to  the UNFCCC and a cross section of opinion  from civil  society actors active on 













The  most  notable  example  of  this  being  more  than  4000  pages  of  peer  reviewed  science 
assessments published by the IPCC as part of the Fifth Assessment Report published in 2013 and 


















further  necessitated  a  need  to  understand  legal  norms  and  vocabularies  to  supplement  my 
training in political science and development in order to understand and engage with the legal 
dimensions of this research. 













































 Article 1: Cameron, E  (2009) Small  Island Developing States at  the Forefront of Global Climate 
Change. In Starke, Linda ed. (2009) 2009 State of the World: Into A Warming World. Worldwatch 
Institute. Washington, DC. 









































































(each  serving  as  co‐directors  of  the  State  of  the  World  Report  in  2009);  Hilary  French  (Director  of 

















population  of  the  United  States  and  Canada,  which  led  to  a  petition  before  the  Inter‐American 
Commission on Human Rights provided other frontline communities with motivation to pursue a human 














federal  agency  to  regulate  carbon  dioxide  and  other  GHGs  as  pollutants145,  spurred  many  frontline 
communities to consider pursuing legal approaches as complementary strategies to their ongoing policy 
and political work at the international level. 
This  article was  the  first  formal  output  of  this  research  and  therefore  the  first  attempt  to  present  a 
conceptual link between climate change and human rights. Previously, the assumptions and expectations 
supporting  this  thesis  had  been dispersed  in  a  series  of written materials  including  inter  alia  internal 
strategy documents prepared for the government of the Maldives; speeches presented by senior Maldives 
government officials including the President146; Declarations adopted by a subset of SIDS147; submissions 








on  the  global  climate  system  or  on  ecological  thresholds  such  as  loss  of  biodiversity  and  ecosystem 










































The  article  provides  a  summary  of  the  key  findings  of  the  Fourth  Assessment  Report  (AR4)  of  IPCC. 
Released  in 2007,  the AR4 was  the most  comprehensive analysis of both  climate  science and  climate 
impacts prepared up to that date (it has since been surpassed by the publication of the Fifth Assessment 
Report  in 2013 and 2014).  The headline  conclusion  in AR4 was  that  climate  change was unequivocal, 
accelerating, and very likely human induced150. This leads to a comprehensive assessment of the variety 
of  human  impacts  resulting  from  climate  change  including:  reduced  agricultural  productivity  and 
increased hunger and malnutrition; heightened water insecurity; enhanced exposure to extreme weather 
events threatening vital infrastructure, public services, and settlements; collapsed ecosystems; amplified 
health  risk  caused  by  vector‐borne  and  water‐borne  diseases;  and  increased  climate‐induced 
displacement and involuntary migration. I further describe the distribution of impacts of climate change 
– the ways in which the poor and marginalized are differentially vulnerable to climate impacts as they lack 
vital  adaptive  capacity.  I  define  adaptive  capacity  as  requiring  financial,  human,  knowledge  and 
governance resources. 
The article further offers a critique of existing policy alternatives designed to reduce emissions, enhance 















which  inserting  a  human  dimension  could  facilitate  this  goal.  By  early  2009,  there was  already  deep 
disappointment  with  the  pace  and  progress  of  negotiations  under  the  United  Nations  Framework 
Convention  on  Climate  Change;  and  growing  skepticism  regarding  the  capacity  of  the  international 
community to finalize an appropriate climate treaty. As a consequence, the climate community of practice 
was exploring ways to develop policy interventions that would collectively summon up sufficient ambition 











































change  is  presented  as  a  “threat multiplier”  that  exacerbates  intersecting  inequalities,  heightens  the 
conditions for internal conflict and instability in already volatile regions; and adds additional and often 




















to  the  enjoyment  of  internationally  recognized  human  rights  especially  the  rights  to  life  and  health. 
Therefore protecting environmental services from climate change becomes an essential instrument in the 
efforts to secure the effective universal enjoyment of human rights. The second approach, sometimes 
referred  to  as  a  human  rights‐based  approach  views  certain  human  rights  as  essential  precursors  to 












however  this  article  represented  a watershed moment  in  this  research as  future  articles  and  analysis 
would focus less on the purely legal approach to the nexus between human rights and climate change and 
would  begin  to  look  in more  depth  at  other  facets  of  the  interface,  particularly  those with  political, 
instrumental and developmental aspects.  
V. Article 4:  



















formal  review  from representatives drawn  from across World Bank departments and regions, notably 
colleagues  from  the Environment Department  to validate  the  climate  change content,  and colleagues 
from the Legal Affairs Department to assess the legal and human rights dimensions. External peer review 
was  provided  by  Professor  John  Knox,  who  has  subsequently  been  appointed  as  the  UN  Special 
Rapporteur  on  human  rights  and  environment;  by  Blake  McDaniel  from  the  Georgia  Journal  of 
International Comparative Law; and by Kirk Herbertson of the World Resources Institute.  
This article  chronicles  the emergence of  the  interface between human  rights and climate  change and 
examines which  branch  of  human  rights  vulnerable  populations  are  invoking  in  their  efforts  to  drive 
urgency  and  ambition.  It  further  presents  the  nexus  between  climate  change  and  human  rights  as  a 
transformative socio‐political strategy helping to both elevate issues of vulnerability and resilience on the 
decision agenda  and also propose  instrumental ways  in which human  rights  can  shape  climate policy 
alternatives. Specifically, it suggests six distinct ways in which a rights‐based approach can aid vulnerable 
populations.  These  are:  influencing  the  vocabularies,  expertise,  and  sensibilities  of  development 
practitioners;  improving  analysis  of  drivers,  impacts,  and  climate  thresholds;  enhancing  governance, 
consultation, and participation of marginalized groups; providing a means for authoritative advocacy and 




shaped  the  discourse  on  climate  change  and  human  rights;  a wide‐ranging  literature  review  of  texts 
relevant to the fields of development, climate change and human rights; discussions with development 
professionals who have the daily responsibility of operationalizing approaches to reducing vulnerability 
and  building  resilience;  and  finally  drawing  upon  the  authors  own  experience  leading  the  Maldives 
government’s  initiative on the human dimensions of climate change and subsequently as a consultant 









social  dimensions  of  climate  change  practice  group  had  begun  to  examine  the  relationship  between 
climate  change  and  social  development  with  a  particular  focus  on  poor  and  marginalized  groups. 
Moreover, the World Bank was beginning to take note of a number of intersecting issues related to climate 
change and human rights. First, there was a growing awareness that vulnerable groups around the world 




in  rethinking  issues  of  vulnerability  and  resilience with  a  greater  focus  on  intersecting  inequalities  as 
drivers of vulnerability and  social development  interventions as  catalysts  for  resilience. The bank was 
therefore keen  for  research  that would operationalize  some of  the ways  in which social development 
could contribute to resilience building. Third, while accepting the inherent value of human rights, the bank 
was  keen  to examine whether  there were particular  instrumental  benefits  to  pursuing a  rights‐based 














narrative  persuade  people  of  the  urgency  of  climate  change  was  no  longer  going  to  be  sufficient. 





Cameron,  E  and  Limon, M  (2012)  Restoring  the  Climate  by  Realizing  Rights:  The  Role  of  the 
International  Human  Rights  System.  In  Review  of  European  Community  &  International 
Environmental Law 21 (3) 2012. Blackwell Publishing Ltd. Oxford. 
Synopsis: 
This  article was  co‐authored with Marc  Limon153  in  the  spring of  2012  and  featured  in  the Review of 
European Community and  International Environmental Law (RECIEL). Published by  John Wiley & Sons, 
RECIEL is a leading academic journal focused on international environmental law, with a wide readership 




reviewed  by  Dr.  Harro  van  Asselt  PhD,  a  Visiting  Research  Associate with  the  Environmental  Change 




This  article  explores how  the  institutions and  tools of  the human  rights  system could be deployed  to 
complement  the  negotiations  conducted  under  the  auspices  of  the UNFCCC.  In  particular,  the  article 
outlines ways in which the various Special Procedures154 (SPs) of the Human Rights Council, along with the 





























strengthen  the  realization  of  rights;  contribute  to  the  development  of  international  human  rights 
standards;  and provide  technical  advice  to  governments with  the goal of  strengthening human  rights 
within  countries.  Mandates  cover  issues  as  diverse  as  the  rights  to  food,  water,  adequate  housing, 
environment and health; the rights of various groups such as women and indigenous peoples; and the 
roles of various stakeholders in safeguarding human rights including business and the legal profession. 
Because  they  are  responsible  for  reporting  on  and  advising  about  shared  international  human  rights 
norms, the analysis and periodic pronouncements of the mandate holders carry a degree of moral force 
and as a result held potential for elevating climate on the decision agenda. Moreover, mandate holders 
provide  recommendations on policies  that can  improve policy outcomes  for  their areas of  focus. As a 
result  they  have  influence  in  shaping  policy  alternatives  across  a  broad  spectrum  of  climate  and 
development domains. 
In addition, Parties to the UNFCCC were in the midst of difficult negotiations with the goal of establishing 




build  transparency  and  accountability  into  government  self‐assessments.  Under  the  UPR,  states  are 
provided an opportunity to declare what actions they have taken to improve the human rights situations 
in their countries and to fulfil their human rights obligations. This now includes an opportunity to declare 
what action  is being taken on climate  in order to build resilient communities. This  in turn provides an 
opportunity to encourage states to consult with the most marginalized and vulnerable communities and 













to  publish  in  a  European  publication  as  previous  articles  had  been  prepared  for  North  American 
constituency. In addition, whereas the previous two articles had focused on development practitioners 
and  legal  scholars,  this  article  was  aimed  at  both  human  rights  practitioners  and  climate  change 
negotiators.  The  desired  outcome  in  the  previous  two  articles  was  enhanced  social  development 
interventions using a human rights‐based approach to tackle drivers of climate vulnerability. The desired 





















preparation of  this  paper. Once  the  first  draft was  complete,  the paper was  submitted  to  a  vigorous 
internal and external peer review process. As with all WRI papers the initial review was conducted by the 








This  paper  analyzes  the  role  of  equity  in  the  climate negotiations  and explores  how a  climate  justice 
approach could  reform the principals of equity and CBDRRC  in pursuit of climate ambition and  in  the 
service  of  vulnerable  populations.  The  paper  concludes  by  exploring  the  potential  of  climate  justice 








UNFCCC  held  in  Durban,  South  Africa  in  November  and  December  2011.  COP17  concluded  with  the 
adoption of the “Durban Platform for Enhanced Action” 156, a distinct negotiating track designed to result 
in  a  “new  protocol,  another  legal  instrument  or  an  agreed  outcome  with  legal  force  under  the 
Convention”157 by 2015. The so‐called “Durban Platform” was the first major decision text in the UNFCCC 
to  omit  mention  of  both  “Common  But  Differentiated  Responsibilities  and  Respective  Capabilities 
(CBDRRC)” and “Equity”. These concepts, enshrined in the UNFCCC through Article 3 of the Convention 
have been central to the negotiations for over 20 years and govern the sharing of both the burdens and 

















this  nexus.  As  a  consequence  this  paper  represents  the  coming  together  of  years  of  research  into  a 
cohesive theory of climate justice consisting of the following: 










 The  strengthening  of  procedural  and  substantive  rights  to  enhance  adaptive  capacity 
strengthening resilience. 
This  article  therefore  represents  a  unique  and  previously  untested  attempt  to  examine  how  the 




These  constituencies  include  grassroots  organizations,  vulnerable  communities,  young  people,  small 
businesses,  local governments,  trade unions, and civil  society. To be effective  in creating political will, 

















The  initial  research  influenced  the  preparation  of  the Maldives  climate  change  and  the  two  UNHRC 
Resolutions,  which  followed.  The  first  of  which  requested  the  Office  of  the  United  Nations  High 
Commissioner to prepare a study on the relationship between climate change and human rights158; with 





during  successive  gatherings  of  the UNFCCC.  In  particular,  AOSIS  negotiators were  provided with  the 
rationale  and  strategy  to push  for perambulatory  and operative  language  in  the Cancun Agreements. 
Paragraph 8 under section I of the Cancun Agreements, adopted at the 16th Conference of the Parties to 
the United Nations Framework Convention on Climate Change, “emphasizes that Parties should,  in all 
climate  change  related actions,  fully  respect human  rights”161.  This  is  significant as  it  reflects  the  first 






























use  of  climate  justice  as  a  narrative  pushing  for  greater  ambition  both  through  the  international 
negotiations and also when advocating for domestic climate policies in key economies. Once published, 





a powerful  narrative  in  support of urgent  and ambitious  climate action;  increasing  efforts  to  reframe 
CBDRRC and equity within the UNFCCC; and a greater  focus on ambition as being an essential part of 
securing  justice  for  vulnerable  communities.  The  climate  justice  narrative  was  amongst  the  most 
prominent during the “people’s climate march” that took place in New York City and across 162 locations 
in September 2014165.  Indeed  the  focus on climate  justice has become widespread with organizations 
across  the  full  spectrum  of  stakeholder  groups  now  using  both  the  terminology  and  the  underlying 













the  current  UNFCCC  negotiating  text  being  considered  by  governments  contains  both  human  rights 










from  “silence  to  salience”  during  the  lifetime  of  this  doctoral  research.  167  Prior  to  2008  none  of  the 
mandate holders were covering this issue. A mere six years later and the vast majority consider it critical 
to  their  respective  fields.  This  reflects  the  large  body  of  work  from  scholars,  the  UN,  international 
organizations, and civil society that has highlighted how climate change is undermining human rights and 
how a human rights approach can be used to strengthen climate resilience. 168 There has been a parallel 
growth  in scholarly work on this  issue as well as outputs  from  international organizations and  justice‐
based  advocacy  conducted  by  civil  society  actor.  A  cursory  review  of  the  “climate  justice  repository” 


























communications  to  the  United  Nations  framework  convention  on  climate  change  contain  explicit 













agenda;  especially  when  human  rights  is  considered,  by  many,  to  be  a  controversial  issue  with  the 






2015.  This  body  of  research  has  harvested  a  number  of  basic  propositions  that  together  represent  a 

















Third,  both  climate  change  and  potentially  climate  responses  have  significant  implications  for  the 
realization of human rights. Developing sound climate policies could benefit from fully utilizing human 







stock  of  historical  pollution.  One  could  argue  that  many  industrialized  countries  have  already 
acknowledged historical responsibilities and even honored their need to go first and further by signing up 
to  two commitment periods under  the Kyoto Protocol. However,  the attempts by some  industrialized 
countries to deny historical responsibility as a legitimate principle of the Convention has led to a cycle of 




































technology,  adaptation,  finance,  capacity  building  and  support  and  loss  and  damage.  Discussions  on 
equity have also traditionally focused on the mitigation building block with the bulk of ideas on how to 
operationalize  equity  concerning  ways  to  share  the  burden  of  emissions  reductions.  Adopting  a 
differentiated view of equity, with a range of approaches applied across the various building blocks, would 
create the option of designing a package that may not be “equitable” in the component parts but could 























and prosperity  requires. These outcomes are  secured  through a variety of policy alternatives some of 
which have no explicit relationship with human rights but serve human rights protection as an end goal. 
This research has revealed that the nexus between human rights and climate, best expressed through the 
term  climate  justice,  will  be  achieved  not  through  operative  language  on  human  rights  in  the  Paris 
agreement, nor through resolutions of the Human Rights Council, nor through litigation of major emitters, 
but  rather  through  a  combination  of  activities  that  together  raise  ambition  on  emissions  reductions 
commensurate with holding mean global temperature rises to 2°C above pre‐industrial levels. In essence 
the research concludes with the thought that human rights must be the end goal of this process. In some 
cases  they might  also  be  the means  –  through  procedural  rights  and  the  use  of  human  rights  laws. 
































they  have  understood  climate  to  be  an  environmental  issue.  A  number  of  major  companies  in  the 
consumer products,  information communications and technologies, and financial services sectors have 
revealed  that  their  board  and  shareholders  are  interested  in  social  issues  and  human  rights.  As  a 




















On  12  December  205  196  Parties  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change 
adopted  the  Paris  Agreement  bringing  to  a  close  four  years  of  intensive  diplomatic  negotiations  and 
creating the first truly universal climate agreement.180 
The Paris Agreement contains twenty nine articles dealing with a broad spectrum of issues including inter 












Parties  “shall  cooperate  in  taking  measures,  as  appropriate,  to  enhance  climate  change  education, 
training,  public  awareness,  public  participation  and  public  access  to  information,  recognizing  the 
importance  of  these  steps  with  respect  to  enhancing  actions  under  this  Agreement”.182  Moreover, 




establish  modes  of  operation  in  the  climate  architecture  that  recognizes  asymmetrical  impacts  on 























gases  in  the  second half of  this  century”.186 Governments will work  to  achieve  this  long‐term goal by 
establishing  and  subsequently  reviewing  national  climate  action  plans  on  five‐year  cycles  with  the 














The Agreement  is  in many ways a manifestation of  the  coming  together of  agendas and alternatives. 
Political agreement between 196 Parties to the Convention only became possible because the political 
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